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 The	  Child	  in	  him	  crouches	  as	  the	  room	  darkens.	  -­‐Major	  Jackson 
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Good	  Love	  I	  wanted	  to	  write	  a	  love	  poem	  but	  fell	  on	  a	  bed	  of	  wails.	  	  I	  can’t	  feel	  its	  pricks	  anymore,	  	  my	  heart	  coughs	  from	  old	  sunflower	  dust.	  	  I	  think	  love	  looked	  like	  a	  rainbow	  a	  guillotine	  or	  flambé	  	  I	  stored	  it	  beneath	  a	  holy	  floorboard	  in	  my	  hellish	  attic,	  	  a	  forget	  me	  not.	  	  I	  no	  longer	  harken	  for	  acceptance,	  love’s	  cherished	  gift.	  	  Oh,	  to	  write	  a	  love	  poem.	  What	  did	  I	  want?	  to	  overrate	  	  a	  human	  condition,	  spread	  the	  joy	  of	  giving	  a	  tender	  rejection	  	  like	  cardboard	  greetings	  stained	  in	  betrayal’s	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Today,	  On	  This	  Planet	  	  Today,	  on	  this	  planet	  I	  observed	  a	  thin	  creature	  with	  four	  	  limbs	  who	  stood	  on	  two	  and	  had	  shiny	  fur	  on	  its	  top.	  It	  also	  	  had	  two	  ports,	  with	  dark-­‐centered	  orbs	  surrounded	  by	  light.	  	  	  	  It	  had	  a	  pale-­‐rounded	  snout	  and	  two	  furry	  openings	  where	  it	  gathered	  scents	  incessantly,	  while	  facing	  a	  beast	  beneath	  it.	  	  	  It’s	  top	  had	  a	  fleshy	  two-­‐flap	  opening	  at	  its	  bottom	  radiating	  	  	  noises	  like	  “oooh,”	  “ahhh”	  and	  “yes”	  while	  mounted	  on	  	  	  another	  similar-­‐looking	  creature.	  	  The	  odd	  beasts	  carried	  	  out	  a	  violent	  act.	  	  The	  beast	  on	  top,	  hyper,	  larger	  and	  with	  	  sparse	  body	  fur	  plunged	  a	  pink-­‐tipped	  fifth	  limb	  from	  its	  body	  center,	  into	  a	  lower	  secret	  orifice	  of	  the	  dark-­‐topped	  creature	  beneath.	  	  The	  figure	  beneath	  had	  large	  bouncing	  	  orbs,	  especially	  in	  the	  lower	  rear	  and	  on	  top,	  in	  front.	  	  It	  longed	  to	  suffer	  from	  these	  violent	  thrusts	  and	  at	  times,	  could	  not	  breathe	  yet	  it	  wailed	  in	  joy	  for	  fear	  of	  its	  life.	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Death	  Already	  Met	  Her	  Death	  already	  met	  her	  when	  light	  	  departed	  and	  wind	  blew	  her	  black	  	  tresses,	  madly	  with	  a	  placid	  scowl	  	  she	  stood	  on	  a	  ridge	  and	  winked	  at	  death.	  As	  her	  rueful	  lover	  watched	  a	  	  hooded	  spirit	  rock	  her	  in	  purgatory’s	  	  ample	  bosom,	  nursing	  her	  holy	  sins.	  	  Grave	  orchids	  flailed	  in	  a	  wormhole	  	  of	  dead	  air.	  	  Her	  spirit	  wafted	  over	  	  tear-­‐soaked	  grass,	  her	  dour	  mother	  	  bent	  over	  her	  wooden	  box.	  	  Pompous	  	  Lady,	  sweet	  as	  a	  sour	  apple	  cringed	  at	  her	  ornate	  daughter,	  haute	  and	  pale.	  	  He	  broke	  love’s	  heart,	  her	  journey	  goading,	  meandering,	  pleading	  and	  bleeding	  his.	  	  White	  knights	  never	  	  fail.	  Maidens	  never	  die.	  	  And	  he	  wrote	  letters	  to	  heaven	  and	  petitioned	  Hell,	  “let	  her	  go.”	  Lastly,	  he	  gestured	  God,	  	  who	  gaveled	  “death	  already	  met	  her.”	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Gentle	  Perversion	  Not	  quite	  a	  gentleman,	  a	  pervert	  hard	  with	  might.	  	  He	  imagined	  once	  to	  caress	  her	  breasts	  but	  twice.	  His	  stalactite	  fingers	  stroked	  her	  wet	  and	  velvet	  heaven,	  pink	  with	  horny	  bliss,	  her	  glazed	  nipple	  licked	  swollen.	  	  His	  throbbing	  tongue	  wrapped	  in	  a	  neighborly	  smile.	  His	  wild	  thrusts	  breached	  her	  virgin	  wine	  walls.	  Rapist’s	  clumsy	  grunts	  freak	  her	  mind.	  	  His	  phallic	  ferocity	  	  gently	  parts	  her	  fearful	  flailing	  thighs,	  a	  sincere	  sadist.	  	  Her	  bottom	  lip	  cochineal,	  lament	  grazes	  her	  stilettos.	  	  A	  famished	  stare	  a	  raucous	  tear	  far	  from	  the	  ghetto.	  No	  catcalls	  her	  beauty	  draws	  this	  licentious	  pirate’s	  ire.	  	  Her	  dark	  victim	  eyes	  sullen	  in	  dismal	  depths	  of	  dire	  creepy	  wails,	  innocence	  wrought	  hammer	  testicle	  pods.	  Her	  aluminum	  daze,	  liquid	  rays,	  sacrificed	  she	  laid.	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A	  Lackey	  In	  Love	  It	  was	  a	  flop,	  in	  the	  sense	  that	  I	  failed.	  Should	  I	  have	  kissed	  and	  hugged	  her?	  But	  I	  really	  didn’t	  care.	  	  Is	  that	  bad?	  She	  claimed	  I	  ignored	  her,	  but	  I	  stalked	  her.	  	  On	  her	  cell,	  watching	  Leno,	  even	  in	  bed	  Mostly,	  I	  listened	  like	  dunce	  Dr.	  Phil,	  disinterested	  in	  what	  she	  said,	  with	  her	  Vergara	  voice,	  I	  nodded,	  you	  know	  	  like	  I	  cared.	  	  I	  loved	  her,	  and	  callous	  love	  was	  not	  the	  way.	  But	  she	  dumped	  me,	  burnt	  my	  heart	  like	  a	  bonfire.	  	  So	  I	  chased	  her,	  I	  ran	  like	  that	  Dickens	  dude,	  with	  less	  speed.	  	  I	  placed	  roses,	  tears	  and	  a	  Judas	  regret	  on	  her	  lap,	  but	  alas,	   she	  took	  me	  back.	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Notes,	  Not	  From	  a	  Love	  Song	  
	   a	  note	  silk-­‐tuned,	  heart	  swooned	  strung	  a	  lust	  “E”	  purrr	   in	  the	  bowels	  of	  the	  bass	  I	  feel,	  I	  feel	  my	  hairs	  rocket	  like	  grass	  in	  high	  wind	  tight,	  	   from	  pores	  to	  riff	  A	  song,	  a	  throng	  French-­‐tipped	  stroked	  me,	  	  her	  	   eyes	  winked	  golden	  clefs	  	  Dripping,	  dripping	  like	  Brazilian	  jazz	  and	  honey	  	  drops,	   licked	  lips	  whispered	  a	  song:	  	   “I	  wanna	  see,	  see,	  you”	  “I	  wanna	  hold,	  hold,	  you”	  “I	  wanna	  love,	  love	  you.”	  	   Snared	  and	  spun	  around	  duet	  of	  rattling	  sounds,	  	  notes	   craaaving	  a	  supple	  “G”	  Waves	  and	  waves	  of	  swishing	  “C’s”	  way	  down	  	  low,	   my	  harmony,	  bloomed	  I	  can’t.	  I	  can’t.	  	  Her	  heaving	  tempo,	  my	  famished	  	  staves	   	  undressed	  a	  fermata	  Bravo!	  Bravo!	  	  deep	  “D”	  displaced	  musky	  air	  legato,	  bowed	   to	  a	  velvety	  encore.	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Thick Love 
was my love too thick? 
It  
was eating her up like a caterpillar feeding on a leaf.   
She orphaned by love, a queen whose king erred in  
affairs.  Still, my heart leaked wax like a birthday cake candle  
and my affection lost its erection based on the lack of attention 
to love somebody else,  
who deserved it. 
i just wanna fuck her 
sometimes. 
sometimes 
i just wanna rant but I can’t because I talk too much in my wake. 
in my sleep, 
my bed is wet from her blessing me with her R o c k y  R o a d love.  
it’s so sweet and devastating, like a honeycomb bee sting on my 
unsuspecting balls.   
but I want her most when I get that itch in my stitched heart and 
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Lit	  up	  She’s	  all-­‐insane	  without	  heroin	  doesn’t	  wanna	  hate	  my	  name	  just	  wants	  daddy	  save	  her	  again.	  But	  horse	  is	  why	  she	  rode	  away,	  ask	  me	  do	  I	  feel	  the	  sting	  piercing	  deep	  my	  bluest	  vein?	  She	  snorts	  in	  super	  hero’s	  shame	  our	  love	  a	  salty-­‐powders	  haze,	  spewed	  in	  high-­‐noon	  lover’s	  game	  moans,	  shackled	  dope-­‐enslaved.	  A	  blood-­‐sizzling	  lava	  pain	  burning	  thin	  her	  human	  ‘brane	  powder-­‐shot	  she	  often	  feigned	  a	  tryst	  love	  nirvana	  opi	  daze.	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Mindless	  Heart	  She	  was…	  	   	  walking	  on	  her	  smile	  as	  it	  left	  the	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  American	  dream	  that	  burdened	  her	  	  	   	  corners	  of	  her	  mouth	  and	  sailed	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  with	  responsibility	  and	  a	  sully	  heart.	  	  	  	  	  	  	  far	  and	  long,	  the	  way	  apple	  pie’s	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  But	  she	  knew	  her	  life	  was,	  mouth-­‐watering	  aroma	  salivates.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  at	  a	  fork	  	  The	  way	  its	  memories	  bring	  you	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  and	  the	  fork	  was	  shiny.	  	  And	  she	  back	  to	  holidays	  you	  witnessed	  on	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  was	  dark,	  like	  when	  she	  slept	  with	  television.	  	  	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  her	  eyes	  closed,	  in	  the	  open	  space	   	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  of	  her	  bottomless	  mind.	  The	  blue	  time…	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  	  had	  passed	  when	  she	  wondered	  if	  	  her	  life	  had	  peeked	  in	  from	  the	  past	  	  and	  she	  caught	  herself	  in	  bed,	  with	  	  her	  ex-­‐husband.	  	  “Why’s	  success	  scary?”	  	  He	  wanted	  to	  be	  her	  husband	  and	  he	  	  brought	  flowers	  and	  gave	  time	  and	  love	  as	  presents.	  	  But	  his	  presence…	  was	  not	  enough	  because	  she	  was	  a	  	  promiscuous	  apparition	  to	  her	  marriage.	  The	  white	  picket	  fence	  abandoned	  her	  on	  the	  stoop	  when	  she	  was	  bitten	  by	  an	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Evol	  Hearts	  She	  trailed	  her	  shadow	  only	  by	  a	  dark	  half-­‐moon	  gleaming	  up	  towards	  her	  fallen	  smile	  thinking.	  	  Jake’s	  love	  mirrored	  froth;	  clouds,	  spectral	  and	  ephemeral.	  	  Lured	  hope,	  thorn-­‐popped	  to	  mist.	  	  If	  her	  heart	  were	  on	  her	  sleeve	  it	  would’ve	  slid	  down	  into	  her	  	  scuffed	  palm,	  stuck	  like	  Velcro	  cracking.	  	  80’s	  Glam	  Rock	  ballads	  teased	  her	  Valentine	  heart	  ripe	  and	  bitter,	  swoon	  sapling	  veins	  infuse	  a	  heartache.	  	  Lola	  Lola	  snaps	  her	  hair	  in	  twisted	  	  angst,	  fear	  in	  tears	  churn	  icicles	  purge	  tongue-­‐swept	  agony	  in	  	  lament	  by	  true	  malicious	  Romeo-­‐love,	  plied	  corporeal	  lust	  winced	  façade	  tapped	  in	  Medusa	  limestone.	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Origami	  Heart	  My	  mind	  is	  a	  hurricane.	  	  A	  sugar	  cane	  cut	  to	  shreds.	  	  I	  beat	  it	  with	  a	  2’	  x	  4’	  of	  “mental	  wood”	  as	  it	  tries	  to	  fight	  back	  with	  pleasant	  thoughts	  of	  the	  Sugar	  Hill	  Gang	  and	  Rocky	  Road.	  	  I	  like	  the	  pain	  of	  that	  jagged	  bolder	  bouncing	  on	  my	  membrane.	  	  I	  can’t	  stop	  it	  it’s	  solid.	  	  It’s	  solid	  like	  a	  hollow	  Redwood	  tree.	  	  I	  sometimes	  talk	  to	  my	  pink	  Salmon	  brain.	  	  Often	  I’m	  alone,	  even	  though	  I’m	  married.	  	  I	  need	  “Three’s	  Company”	  because	  the	  house	  sometimes	  blows-­‐up	  like	  a	  flurry	  of	  firecrackers	  on	  Canal	  Street	  during	  Chinese	  New	  Year.	  	  Sometimes	  it	  comes	  out	  naturally.	  	  Like	  a	  waterfall	  of	  salty	  vomit,	  I	  can	  taste	  it.	  	  Sometimes	  I	  like	  to	  cut	  it	  in	  half	  with	  my	  rubber-­‐palmed	  steak	  knife.	  	  They	  tell	  me	  I	  talk	  too	  low.	  	  My	  voice,	  they	  say	  is	  like	  a	  whisper	  in	  Times	  Square	  during	  rush	  hour.	  	  I	  don’t	  talk	  loud	  because	  I’m	  afraid	  to.	  	  I’m	  afraid	  someone	  might	  like	  what	  I	  have	  to	  say,	  sweetly.	  	  I	  like	  chocolate,	  like	  prosy	  lines	  that	  surf	  on	  my	  gooey	  tongue	  when	  I	  eat	  grape	  jelly.	  	  I	  hate	  jelly.	  	  I	  like	  jam.	  	  Jam	  is	  like	  the	  jagged	  white	  rock	  spearing	  my	  brain.	  	  It’s	  got	  a	  “ding	  dong”	  to	  it.	  	  My	  eyes	  oscillate	  when	  I	  look	  people	  in	  the	  eye.	  	  I	  don’t	  want	  to	  see	  them.	  	  My	  cloak	  is	  made	  of	  burlap	  and	  it	  covers	  my	  body	  like	  a	  red	  Speedo.	  	  Speedo’s	  are	  tight	  around	  my	  balls.	  	  I’m	  Mick	  Jagger	  and	  the	  numbness	  tingles	  my	  nose,	  like	  a	  cocaine	  migraine.	  	  My	  friend	  Coke	  used	  to	  flamenco	  dance	  with	  my	  nose.	  	  My	  brain	  didn’t	  like	  to	  stay	  up	  late,	  but	  my	  cock	  does	  with	  cocaine	  powder.	  	  I	  have	  a	  birthmark	  near	  the	  base	  about	  the	  size	  of	  a	  chopped	  garlic	  bit.	  	  Garlic	  stinks	  but	  it’s	  good	  for	  my	  muddy	  blood.	  	  I	  like	  to	  eat	  it	  and	  suck	  the	  waste	  sautéed	  by	  my	  white	  blood	  cells.	  	  White	  blood	  cells	  wrap	  around	  my	  brain	  like	  a	  headache.	  	  Like	  when	  my	  wife	  barks	  at	  me	  because	  I’m	  5	  minutes	  late	  and	  I	  didn’t	  call	  her	  because	  I	  was	  sitting	  on	  the	  “E”	  train	  watching	  that	  smelly	  gray-­‐haired	  homeless	  woman	  picking	  her	  left	  nostril	  with	  her	  right	  thumb.	  	  Don’t	  yell	  at	  me	  shit!	  	  Don’t	  yell,	  talk,	  speak,	  whisper,	  love.	  	  	  You’re	  not	  my	  Fonzi-­‐cool	  alcoholic	  father.	  	  Respect	  me	  like	  you	  used	  to;	  like	  a	  jittery	  crackhead	  respects	  his	  Alzheimer	  mother	  before	  he	  steals	  her	  18k	  gold-­‐carved	  Virgin	  Mary	  heirloom-­‐broche.	  	  I	  got	  married	  once.	  	  I	  won’t	  get	  married	  twice,	  “lightning	  strikes	  twice.”	  	  I’d	  rather	  shake	  hands,	  make	  friends,	  and	  be	  blood	  brothers	  with	  my	  origami	  heart.	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Transit	  Vamp	  As	  I	  rode	  the	  train	  alone	  in	  a	  crowd	  I	  fell	  back	  into	  hers,	  stepping	  on	  her	  left	  foot,	  she	  cried,	  “Ouch!”	  “Sorry,”	  I	  said.	  	  I	  had	  lost	  my	  grip	  on	  the	  pole,	  thanks	  to	  the	  slick	  buttery	  substance.	  	  	  Whipping	  around,	  flaunting	  a	  black	  Burberry	  	  raincoat	  she	  said,	  “You	  almost	  broke	  my	  heel.”	  	  I	  repeated	  my	  apology,	  as	  I	  pried	  a	  smile	  from	  my	  lips.	  	  “I	  was	  immersed	  in	  my	  book,”	  I	  said.	  	  It	  	  was	  J.K.	  Rowling,	  which	  earned	  a	  snicker	  from	  	  the	  twenty-­‐odd	  year	  old	  blonde.	  	  I	  added,	  “I	  guess	  my	  briefcase	  does	  imply	  I	  shouldn’t	  be	  fascinated	  by	  witches	  &	  wands.”	  	  As	  my	  tie	  became	  a	  vice	  grip	  to	  my	  lungs.	  	  “Maybe,”	  she	  said.	  	  I	  was	  surprised	  to	  look	  down	  at	  her	  black	  Gucci	  stilettos	  to	  see	  her	  foot	  bleeding.	  	  Did	  she	  notice?	  	  She	  did	  say	  ouch,	  but	  she	  was	  more	  concerned	  with	  her	  heel.	  	  I	  stopped	  reading	  Deathly	  
Hallows	  for	  a	  moment	  and	  said,	  “Did	  you	  realize,	  you’re	  	  bleeding?”	  	  She	  leaned	  close	  whispering,	  “It	  doesn’t	  hurt.”	  Just	  as	  the	  train	  doors	  opened	  she	  bolted	  in	  a	  bumblebee	  	  flash.	  	  Two	  stops	  later,	  I	  exited	  the	  F	  train	  at	  Rockefeller	  pondering,	  why	  the	  sudden	  exit?	  	  I	  recalled	  her	  leaning	  into	  me	  and	  tasting	  her	  Chanel	  No.	  5.	  	  I	  hated	  being	  single,	  Blondie	  was	  the	  perfect	  reminder.	  	  I	  stopped	  to	  buy	  a	  pretzel	  by	  the	  Tree	  ,	  its	  lights	  looked	  dim	  as	  I	  reached	  for	  my	  lost	  wallet.	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Love	  Embers	  Once	  devoted,	  your	  spite	  spiked	  his	  free,	  innocuous	  yo-­‐yo	  heart.	  	  While	  hot	  and	  cold	  flung	  your	  pebbled	  passions,	  impaled	  in	  sheets	  of	  night.	  	  Sapped,	  your	  voracious	  love	  buckled	  under	  vile	  spirit,	  peacock	  eyes	  	  flaunted	  revulsion	  for	  the	  weak,	  	  doomed	  it,	  seared	  like	  a	  sinner’s	  soul,	  	  embers	  in	  a	  hollow	  tree’s	  tomb	  carbonized	  in	  dead	  winter’s	  womb.	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Broken	  Song	  She	  has	  no	  solace	  imprisoning	  her	  as	  rules	  shackle	  her	  wicked	  desires	  	  her	  lust	  cools	  his	  dopey	  heart	  as	  she	  sheds	  sublime	  love	  	  to	  conserve,	  reserve	  and	  disturb	  her	  stale	  feelings,	  rarely	  sharing	  	  a	  hug	  as	  the	  vacuum	  she	  revels	  in	  	  flows	  and	  flows	  in	  ebbs	  of	  affection	  	  Like	  a	  comet’s	  tail	  stern,	  graceful,	  	  fleeting	  never	  wanting	  to	  stay.	  	  His	  fatalistic	  and	  fecund	  love	  seared	  by	  a	  speckled	  sword	  of	  glazed	  hope.	  	  Clouding	  his	  universal	  aches	  the	  hourglass	  gleams	  in	  omnipotence	  	  grains	  pounding	  in	  waterfall	  rage,	  	  flooding	  his	  half-­‐bulb	  heart	  as	  	  honest	  time	  sympathizes	  in	  his	  dreams,	  	  while	  a	  buoyant	  horizon	  darkly	  looms	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  II	  –The	  Artistry	  of	  Art;	  Visual	  and	  the	  World	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Red	  Maple	  Leaf	  Red	  Maple	  leaf,	  dives	  in	  utter	  	  grief	  	  down	  cold	  rain	  slides	  ‘n	  slips	  	  again	  	  wails	  amid	  boughs	  stung	  by	  winds	  howls	  	  slams	  hard	  aground,	  rests	  on	  dour	  mound.	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The	  Lost	  Motif	  Leaping	  off	  hills	  of	  Saint-­‐Rémy	  manic	  of	  Van	  Gogh’s	  therapy,	  	  a	  town	  skied	  in	  glitter	  gold	  is	  one	  of	  horror	  seldom	  told,	  	  eddies	  collide	  above	  below,	  a	  misty	  bark	  of	  Cyprus	  old.	  	  winds	  roar	  to	  rouse	  a	  roof,	  a	  stable	  echoes	  harried	  hoofs,	  	  a	  steeple	  points	  mute	  to	  preach	  of	  the	  blossoming	  catastrophe,	  	  dark	  sea	  swarmed	  in	  spiral	  waves	  model	  villagers	  float	  in	  stoic	  face.	  	  what	  did	  a	  sanitarium	  bring	  to	  light?	  A	  vision	  burned	  one	  starry	  night.	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Death	  To	  Late	  Night	  TV	  I	  hate	  Late	  Night	  TV.	  	  The	  rich	  bitch	  packs	  a	  hundred	  jokes	  for	  a	  trip	  down	  corny	  	  Kimmel-­‐laughing-­‐at-­‐himself-­‐	  lane,	  like	  Jay	  bobbing	  his	  chin	  in	  sync	  with	  a	  cleft	  band	  that	  	  plays	  a	  tune	  to	  mourn	  the	  dire	  straights	  of	  a	  decaying	  audience.	  Poor	  Conan	  battles	  to	  stay	  alive	  	  	  but	  the	  fire	  he’s	  crowned	  with	  only	  gives	  away	  his	  location	  in	  the	  dark	  yet	  dismal	  ratings	  that	  	  waited	  for	  him	  to	  shine,	  like	  the	  star	  Arsenio	  was	  in	  the	  late	  of	  night	  teeth-­‐chattering	  comedy	  	  blowing	  his	  Paula	  persona	  into	  a	  bulging	  Clinton	  sax	  solo,	  risky	  business	  for	  a	  future	  leader	  that	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loves	  wet	  cigars	  or	  a	  pubic	  coca	  cola	  Hill	  leaving	  Thomas’s	  Action	  to	  be	  judged	  for	  the	  sake	  of	  talk	  	  show	  talk,	  a	  buffet	  of	  Bush	  puns	  left	  Carnac	  the	  Magnificent	  fat-­‐	  headed	  and	  with	  a	  salty	  tongue	  	  but	  even	  the	  Letterman	  he	  opened	  could	  not	  unseal	  the	  gap’s	  fate	  amid	  his	  betrayal,	  so	  what	  if	  he	  	  wasn’t	  a	  Paar	  above	  the	  rest?	  	  I	  digress,	  for	  The	  Show’s	  death	  will	  be	  Allen,	  killers	  of	  the	  man	  show.	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New	  York	  If	  there	  is	  no	  hope	  in	  the	  cold	  iron	  beam	  on	  the	  skyscraper’s	  roof	  and	  across	  the	  Broad	  way	  	  On	  every	  block	  bums	  who	  were	  men	  and	  tricks	  who	  were	  girls	  wish	  they	  could	  go	  home	  	  Their	  journey,	  a	  detour	  leaving	  them	  saddled	  with	  dusty	  dreams	  on	  a	  skyscraper’s	  roof.	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Kew	  Gardens-­‐Union	  Turnpike	  	  Union	  Turnpike	  bears	  an	  “E”	  	  train,	  bums	  drape	  MacMonnie’s	  figure,	  	  Lady	  Justice	  courts	  uniformed	  men	  down	  boulevard,	  Q46	  dust	  trail	  slaps	  leftover	  straphangers’	  	  sour	  faces	  as	  I	  stride	  past	  charred	  Coors	  diamonds,	  Newport	  Golds,	  onyx	  GCP	  and	  Van	  Wyck.	  Ten	  turtle	  hourglass	  minutes,	  	  home;	  Shih	  Tzu,	  books	  and	  thong	  slippers.	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82	  Street-­‐Jackson	  Heights	  	  Frail	  “L”	  train	  rocks	  Roosevelt	  Ave.	  Obleas,	  tacos	  y	  café	  	  Tease	  me	  on	  82nd	  St	  Blocks	  now	  Cuadras	  hi	  means	  Hola,	  Transferred	  from	  42nd	  St	  to	  Ty-­‐me	  Square,	  hotdogs	  son	  perros	  girls	  are	  chicas	  men	  machista	  trece	  años,	  grew	  a	  little	  grey,	  Mini	  U.N.,	  amigos	  son	  friends,	  my	  heart	  now,	  perdido.	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Brook	  Avenue	  Green	  surrounds	  white,	  number	  6	  train	  b-­‐boys	  rock	  Lee’s,	  Puma’s	  and	  Cham’s	  shirts,	  fat	  laces	  e-­‐z	  wider	  	  traces	  of	  	  “Yellow	  Buddha”	  ooze	  	  from	  last	  car,	  White	  Owl	  blunts	  to	  stunt	  	  growth	  spurts,	  “shot-­‐guns”	  hurt	  my	  lungs,	  burn	  burn	  burn,	  Pelham	  Express	  lifts	  her	  	  dress,	  “You	  can	  dance,”	  blares	  top	  the	  stairs	  	  “Crack	  Is	  Wack,”	  Crystal	  market.	  “Pink	  Top,”	  “Rambo”	  eat	  “Golden	  Pizza.”	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Sandy’s	  Malice	  Her	  Broad	  Channel	  shook,	  in	  a	  hurricane	  hurry	  starved	  waves	  gorged	  her	  streets	  	  House	  debris	  littered	   	  repurposed	  sand	  dunes	  fashioned	  	  gritty	  nascent	  roads.	  	  No	  heat	  or	  power,	  fallen	  trees	  and	  sparked	  wires	  island	  boardwalks	  sailed.	  	  A	  Coney	  Island	  dark,	  drenched,	  and	  buried	  in	  sand	  her	  Cyclone	  crippled.	  	  Two	  children	  stranded	  on	  a	  strange	  tree’s	  wet	  branch,	  searched	  for	  momma’s	  shelter.	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Election	  Day	  It	  was	  November,	  Nineteen	  Eighty,	  Ronald	  Reagan	  vs.	  Jimmy	  Carter	  for	  the	  Presidency	  of	  the	  United	  States.	  	  Edwin	  was	  pretty	  scared	  that	  election	  day.	  	  He	  had	  been	  praying	  to	  God,	  “Please	  don’t	  let	  Reagan	  win,	  please.”	  Single	  parent	  home,	  six	  siblings	  plus	  one	  income	  Reaganomics	  brews.	  Being	  in	  high	  school,	  Edwin	  never	  thought	  about	  money.	  	  He	  only	  thought	  about	  stickball.	  	  His	  family	  always	  had	  food	  on	  the	  table;	  but	  America’s	  new	  darling	  was	  going	  to	  take	  their	  Welfare	  away.	  	  	  “Where	  was	  Dad?”	  Government	  cheese	  box	  School’s	  free	  lunch,	  collect	  cans	  Bubble	  jacket	  too	  small.	  Edwin	  didn’t	  understand	  politics.	  	  But	  he	  believed	  if	  Ronald	  Reagan	  got	  to	  meet	  him,	  his	  mom	  and	  his	  brothers	  and	  sisters,	  they	  wouldn’t	  become	  Street	  Tenants	  eating	  from	  garbage	  cans	  and	  circling	  burning	  drums.	  	  Election	  Day	  gloom	  Colors:	  red,	  white	  and	  doom	  “Mami	  Reagan	  won!”	  Edwin	  mimicked	  the	  announcer	  on	  Mami’s	  13”	  black	  and	  white	  Sanyo,	  trembling.	  “Oh	  no,	  el	  Ronald	  Reagan	  gano!”	  Sobbed	  Edwin.	  	  “Porque	  lloras	  niño?”	  Mami	  said.	  	  “He	  will	  evict	  us	  Mami.”	  “El	  no	  puede	  hacer	  eso	  niño.”	  	  “No?”	  “No.	  	  Nunca.	  	  Never.”	  Edwin	  cried	  but	  understood,	  armed	  with	  zeal	  to	  learn.	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Rothko	  In	  darkness	  floats	  the	  light	  figures	  cozy	  corners	  slight.	  Brown,	  Black,	  and	  Blue	  colors	  halt	  light	  through	  Paint	  on	  oil	  pastel	  on	  bright	  murky,	  opaque	  sheds	  spite.	  Thin	  and	  thick	  preludes	  Waspy	  Yale	  not	  prude.	  Space	  seeks	  space	  in	  place	  colors	  play,	  mix	  erase.	  Faces,	  bars	  veiled	  in	  nude	  Rothko	  stroked	  a	  dusky	  mood.	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February	  27,	  2012	  Dear	  Mr.	  Rothko:	  My	  name	  is	  Silvestre	  Arenas	  and	  I	  am	  a	  MFA	  candidate	  of	  creative	  writing	  in	  poetry	  at	  The	  City	  College	  of	  New	  York	  and	  a	  grand	  admirer	  of	  your	  abstract	  paintings.	  	  I	  am	  particularly	  struck	  by	  the	  oil	  paintings	  of	  rectangles	  that	  appear	  to	  be	  floating.	  	  I	  have	  seen	  paintings	  by	  artists	  such	  as	  Matisse	  and	  Picasso	  who	  I	  find	  very	  interesting,	  but	  whose	  work	  does	  not	  incite	  me	  as	  much	  as	  yours.	  	  I	  have	  read	  theories	  on	  what	  art	  critics	  and	  the	  art	  establishment	  feel	  is	  the	  true	  inspiration	  of	  your	  work.	  I	  have	  also	  read	  some	  of	  your	  dictums	  on	  what	  your	  art	  reflect.	  	  I	  would	  like	  to	  add	  the	  influence	  of	  art	  and	  abstractionism	  in	  particular	  as	  an	  element	  in	  my	  creative	  writing.	  	  If	  I	  might	  ask,	  what	  catalyst	  changed	  your	  visual	  and/or	  emotional	  perception	  of	  tragedy,	  ecstasy	  and	  doom?	  	  In	  other	  words,	  what	  made	  you	  feel	  that	  your	  current	  abstract	  work	  is	  more	  reflective	  of	  these	  emotions	  than	  any	  of	  your	  previous	  work?	  	  	  Assuming	  that	  is	  an	  accurate	  assessment	  and	  if	  not,	  than	  what	  would	  be?	  	  	  I	  realize	  that	  I	  am	  a	  poet,	  however;	  you	  as	  an	  artist,	  writer	  and	  critic	  understand	  that	  the	  world	  of	  art	  and	  creativity	  transcends	  many	  disciplines.	  	  It	  would	  be	  my	  honor	  if	  I	  could	  sit	  in	  conversation	  with	  you	  or	  perhaps	  partake	  in	  a	  cup	  of	  coffee.	  	  I’m	  sure	  that	  I	  would	  extrapolate	  an	  infinite	  reservoir	  of	  knowledge	  in	  our	  short	  meeting.	  	  Thus,	  I	  would	  be	  able	  to	  pass	  that	  on	  to	  the	  next	  artist	  inspired	  by	  you	  and	  your	  exceptional	  artistic	  endeavors.	  Sincerely	  Yours,	  	  Silvestre	  Arenas	  Jr.	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March	  6,	  2012	  Dear	  Mr.	  Rothko:	  	   It	  was	  really	  was	  a	  pleasure	  meeting	  with	  you	  last	  Saturday	  afternoon.	  	  I	  understand	  you	  are	  very	  busy	  and	  any	  time	  that	  you	  could	  offer	  is	  truly	  a	  gift.	  	  I	  enjoyed	  our	  conversation;	  I	  was	  especially	  pleased	  with	  the	  fact	  that	  you	  were	  interested	  in	  my	  studies.	  	  Also,	  thank	  you	  for	  wanting	  to	  continue	  our	  correspondence.	  	  Letters	  are	  truly	  a	  lost	  art.	  	  Not	  that	  I’ve	  met	  other	  famous	  painters,	  but	  it	  is	  flattering	  to	  know	  that	  you	  enjoy	  creative	  writing.	  	  Knowing	  that	  you	  believe	  as	  I,	  that	  writing	  and	  painting	  have	  many	  things	  in	  common	  is	  fantastic.	  For	  instance,	  you	  have	  very	  distinct	  and	  dedicated	  ideas	  about	  your	  styles	  of	  painting,	  also	  you	  are	  inspired	  by	  ancient	  painters	  such	  as	  the	  Greeks	  and	  Romans	  and	  you	  mentioned	  you	  trust	  your	  viewer	  firmly	  believing	  they	  will	  be	  moved	  by	  your	  work.	  	  These	  are	  things	  I	  feel	  that	  I	  can	  do	  with	  my	  writing,	  especially	  my	  poetry.	  	  To	  create	  a	  poem	  and	  move	  a	  person	  to	  joy,	  tears	  or	  pleasure.	  	  I	  want	  to	  excite	  my	  reader	  with	  my	  erotic	  poetry	  and	  give	  them	  the	  pleasure	  of	  feeling	  excitement	  but	  also	  for	  them	  to	  insert	  themselves	  into	  that	  moment	  of	  delight.	  	  If	  I	  may	  ask,	  how	  do	  you	  approach	  injecting	  that	  stimulation	  into	  a	  painting?	  	  Do	  you	  begin	  by	  saying,	  “Now	  I	  shall	  paint	  something	  sensual?”	  	  It	  would	  be	  fascinating	  to	  know	  because;	  most	  times	  I	  cannot	  “control”	  my	  muse.	  	  She	  presents	  herself	  and	  I	  write	  projecting	  her	  excitement	  onto	  the	  page.	  Sincerely	  Yours,	  	  Silvestre	  Arenas	  Jr.	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March	  12,	  2012	  Dear	  Mr.	  Rothko:	  I	  hope	  you	  are	  well	  this	  Friday	  evening.	  	  It	  was	  a	  beautiful	  day,	  as	  I	  enjoy	  the	  brisk	  New	  York	  spring	  and	  took	  a	  walk	  in	  Central	  Park.	  	  I	  entered	  through	  Fifth	  Ave	  and	  60th	  street,	  my	  favorite	  entrance.	  	  The	  ducks	  in	  the	  pond	  were	  very	  frisky	  today;	  quacking	  in	  melodic	  congruity	  and	  that	  led	  me	  to	  thinking	  of	  my	  recent	  letter	  to	  you.	  	  So	  I	  rushed	  home	  to	  see	  if	  you	  had	  responded.	  	  I	  couldn’t	  wait	  to	  open	  the	  mailbox.	  	  	  I	  find	  myself	  compelled	  to	  respond	  after	  reading	  it.	  	  I	  always	  believed	  that	  as	  poets	  we	  are	  philosophers,	  but	  you	  shed	  new	  light	  in	  your	  philosophy	  about	  how	  human	  beings	  relate	  to	  sensuality.	  	  You	  said,	  the	  “old	  philosopher”	  or	  poet	  reduces	  all	  his	  basic	  perceptions	  of	  actuality	  to	  the	  most	  basic	  level	  we	  can	  relate	  to:	  sensuality,	  like	  the	  artist.	  	  But	  you	  also	  said	  that	  there	  is	  a	  detachment	  from	  the	  “unity”	  of	  art	  to	  the	  person	  if	  the	  philosopher	  doesn’t	  create	  a	  bridge	  to	  the	  art	  and	  the	  viewer.	  So	  the	  philosopher	  must	  escape	  the	  idea	  of	  ethics	  being	  the	  “king”	  of	  art	  and	  instead	  bring	  a	  unity	  or	  harmony	  of	  sorts	  to	  the	  art	  and	  the	  viewer.	  	  This	  is	  where	  you	  say	  the	  artist	  enters	  as	  the	  determining	  factor	  of	  basic	  human	  perceptions	  and	  actualities.	  	  The	  artist	  must	  reduce,	  as	  you	  say,	  all	  phenomena	  to	  sensual	  terms	  because	  that	  is	  the	  one	  basic	  human	  quality	  necessary	  for	  appreciation	  of	  truth.	  As	  I	  understand	  it,	  truth	  lies	  not	  just	  in	  the	  muse	  of	  the	  artist,	  but	  in	  the	  philosophy	  and	  realization	  of	  the	  artist	  to	  unify	  ethics,	  morality	  and	  philosophy	  into	  the	  basic	  understanding	  of	  humanity,	  which	  you	  believe	  is	  sensuality.	  	  I	  don’t	  believe	  I	  shall	  author	  a	  poem	  in	  the	  same	  manner	  again.	  Sincerely,	  Silvestre	  Arenas	  Jr.	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March	  20,	  2012	  Dear	  Mr.	  Rothko:	  I’m	  not	  sure	  what	  I’ll	  be	  doing	  this	  Saturday	  afternoon.	  	  In	  fact,	  the	  recent	  cold	  and	  rainy	  weather	  has	  convinced	  me	  that	  I	  should	  be	  home	  writing.	  	  Or	  perhaps	  it	  was	  my	  muse	  that	  convinced	  me?	  	  I	  wonder	  how	  you	  feel	  on	  days	  that	  are	  not	  so	  conducive	  to	  creating;	  do	  you	  listen	  to	  your	  muse?	  	  I	  read	  in	  the	  paper	  that	  you	  enjoy	  listening	  to	  Mozart	  while	  you	  paint.	  	  Do	  you	  recommend	  Mozart	  to	  relieve	  me	  of	  my	  feelings	  of	  indifference	  to	  prose?	  	  What	  is	  your	  philosophy	  on	  inspiration;	  do	  you	  believe	  it	  exists?	  	  	   Perhaps	  you	  believe	  this	  is	  inconsequential	  in	  your	  approach	  to	  painting,	  so	  I	  decided	  to	  look	  at	  your	  early	  work	  to	  inspire	  me.	  	  Your	  piece	  titled	  or	  untitled,	  Untitled,	  1938,	  is	  so	  different	  than	  your	  later	  work	  of	  abstract	  impressionism.	  	  Your	  sociopolitical	  statement	  of	  gender	  agency	  and	  bourgeois	  sensibilities	  is	  plainly	  revealed	  in	  the	  cloaked	  surrealism	  that	  the	  painting	  embodies.	  	  I	  believe	  I	  understand	  why	  you	  were	  inspired	  to	  promote	  a	  sense	  of	  role	  reversal	  with	  the	  coming	  of	  WWII.	  	  Since	  the	  role	  of	  women	  was	  often	  seen	  as	  one	  of	  supporter	  it	  was	  an	  opportune	  time	  to	  express	  the	  idea	  that	  women	  can	  and	  should	  be	  empowered.	  	  Is	  it	  because	  of	  the	  trauma	  and	  anxiety	  that	  permeated	  the	  world’s	  consciousness	  after	  the	  war?	  	  Did	  you	  want	  to	  promote	  gender	  equality,	  something	  that	  was	  not	  realized	  at	  the	  time?	  	  This	  was	  not	  on	  the	  minds	  of	  most	  Americans	  or	  the	  world	  for	  that	  matter,	  I	  feel	  it	  was	  very	  avant-­‐garde.	  This	  is	  the	  kind	  of	  work	  that	  inspires	  the	  younger	  generation	  like	  myself.	  	  “Pop”	  culture	  is	  the	  degeneration	  of	  our	  youth’s	  young	  minds.	  	  Rest	  assured,	  Mr.	  Rothko,	  like	  your	  trust	  in	  a	  viewer	  the	  message	  is	  being	  received.	  Sincerely,	  Silvestre	  Arenas	  Jr.	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March	  28,	  2012	  Dear	  Mr.	  Rothko:	  	   Greetings	  and	  salutations	  Mr.	  Rothko,	  dare	  I	  say	  New	  York	  just	  ceases	  to	  amaze	  in	  its	  wonderment	  and	  societal	  proclivities.	  	  I	  wonder	  if	  the	  elegant	  couple	  sitting	  across	  from	  me	  on	  the	  park	  bench	  on	  Literary	  Walk	  here	  in	  Central	  Park	  realizes	  that	  they	  are	  the	  picture-­‐perfect	  paradigm	  of	  bourgeois	  New	  York.	  	  I	  am	  wondering	  what	  you	  would	  say	  if	  you	  were	  sitting	  next	  to	  me.	  	  I	  hate	  to	  judge,	  but	  am	  I	  doing	  a	  disservice	  to	  art	  if	  I	  keep	  my	  prudence	  locked	  in	  my	  subconscious?	  	  	   Perhaps	  I	  should	  keep	  my	  actions	  to	  myself?	  	  You	  mentioned	  in	  your	  book,	  The	  Artist’s	  Reality	  Philosophies	  of	  Art,	  that	  art	  is	  a	  “self-­‐expressive	  action.”	  	  Perhaps	  I	  should	  pursue	  this	  issue	  with	  a	  poem	  and	  let	  my	  muse	  serve	  as	  my	  impetus	  for	  my	  own	  prudence.	  
Sully	  	  
Money’s	  sweet	  chasm	  sucks	  modernity’s	  bosom	  
Bourgeois’	  sully	  sustenance	  slivers	  down	  her	  	  
Nipple,	  bent	  to	  fill	  tot’s	  belly	  and	  palmed	  for	  alms	  
Dutifully,	  artfully	  penitent,	  a	  wench’s	  mirth	  blended.	  
	  	  You	  may	  not	  agree,	  but	  I	  sometimes	  wonder	  whether	  modernity	  thrives	  at	  the	  expense	  or	  the	  strength	  of	  the	  expendable.	  	  That	  is	  to	  say	  that	  your	  call	  of	  art	  as	  a	  “social	  action”	  only	  strengthens	  my	  conviction	  that	  my	  poem	  or	  my	  sensibilities	  about	  my	  observations	  need	  be	  stated	  or	  unmuted.	  	  I’m	  not	  as	  religious	  as	  I	  should	  be,	  but	  I	  don’t	  believe	  that	  stating	  the	  obvious	  will	  be	  a	  hindrance	  on	  my	  skipping	  merrily	  amid	  the	  solemn	  gates.	  Sincerely,	  Silvestre	  Arenas	  Jr.	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April	  15,	  2012	  Dear	  Mr.	  Rothko:	  It	  has	  been	  a	  couple	  of	  weeks	  since	  I	  have	  written	  so	  please	  forgive	  my	  absence	  as	  I	  have	  been	  concentrating	  on	  my	  studies.	  	  I	  have	  written	  papers	  and	  given	  a	  presentation	  in	  my	  Critical	  Practice	  Poetry	  class	  at	  CCNY.	  	  My	  presentation	  was	  based	  on	  an	  artist	  of	  choice	  and	  my	  choice	  was	  you.	  I	  apologize	  for	  my	  previous	  letter	  if	  its	  content	  was	  heavy.	  	  But	  I	  don’t	  think	  you	  frown	  at	  the	  sight	  of	  a	  heavy	  topic,	  like	  when	  you	  painted	  the	  Seagram	  Murals.	  	  The	  wine-­‐colored	  paintings	  to	  me	  were	  an	  immense	  representation	  of	  walls	  that	  were	  erected,	  transported	  and	  reside	  in	  all	  parts	  of	  society	  where	  the	  elite	  place	  as	  a	  shroud	  over	  our	  eyes.	  	  These	  walls	  appear	  to	  me,	  upon	  closer	  unification	  of	  the	  pieces,	  that	  they	  would’ve	  had	  an	  effacing	  agency	  on	  the	  Four	  Seasons	  and	  the	  lips	  of	  the	  wealthy	  patrons	  gossiping	  about	  their	  latest	  material	  conquests.	  Perhaps	  I	  am	  ranting	  today.	  	  I	  feel	  that	  through	  our	  correspondence	  I	  have	  embraced	  the	  sociopolitical	  voice	  within	  me.	  	  It	  is	  my	  honor	  that	  you	  indulge	  in	  me	  such	  purges.	  	  But,	  judging	  from	  the	  Seagram	  Murals	  and	  your	  decision	  to	  withdraw	  them	  from	  the	  pale	  opulent	  marble	  of	  The	  Four	  Seasons	  Restaurant,	  may	  I	  venture	  to	  say	  that	  you’ve	  been	  there	  and	  done	  that?	  In	  your	  piece	  “Untitled,”	  Black	  on	  Grey	  painted	  in	  1970,	  you	  depict	  a	  lack	  of	  penetrating	  light	  from	  the	  upper	  rectangle.	  	  This,	  I	  feel	  reveals	  a	  form	  of	  depravation	  that	  the	  “subordinate	  class”	  you	  mention	  in	  your	  book	  Artist’s	  
Reality	  describes.	  	  Art	  is	  not	  escapism,	  but	  merely	  a	  place	  that	  you	  go	  to	  with	  your	  heart	  and	  your	  mind	  that	  you	  might	  have	  traveled	  to	  before.	  	  I	  believe,	  in	  Black	  on	  Grey	  you	  are	  looking	  through	  time’s	  kaleidoscope	  whose	  colorfully	  imprisoned	  crystals	  represent	  the	  astute	  subordinate	  class.	  Sincerely,	  Silvestre	  Arenas	  Jr.	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April	  22,	  2012	  Dear	  Mr.	  Rothko:	  	   I	  wonder	  what	  you	  thought	  about	  my	  last	  “observation,”	  of	  the	  painting	  Black	  on	  Grey.	  	  I	  use	  the	  word	  observation,	  but	  I	  don’t	  mean	  it	  to	  sound	  as	  if	  I	  were	  looking	  at	  the	  painting	  in	  a	  “clinical”	  way.	  	  I	  mean	  to	  say	  that	  I	  surround	  myself	  within	  the	  piece,	  literally.	  	  I	  immerse	  myself	  within	  the	  black	  and	  grey	  in	  order	  to	  make	  a	  connection.	  	  Hence,	  what	  I	  observe	  is	  whether	  it	  has	  the	  intended	  effect	  of	  further	  emotional	  stimulation	  within	  the	  context	  of	  the	  visual	  aesthetic.	  	   So	  you	  feel	  that	  I	  shouldn’t	  let	  “outside”	  influences	  degrade	  my	  experience?	  	  I	  agree.	  	  I	  don’t	  want	  any	  outside	  distractions	  to	  imbue	  my	  perspective	  on	  what	  I	  feel.	  	  I	  believe	  that	  that	  is	  like	  me	  asking	  you	  your	  opinion	  on	  what	  you	  feel	  about	  how	  I	  feel	  about	  it,	  a	  sort	  of	  validation.	  	  I	  want	  to	  be	  moved	  	  “religiously,”	  the	  way	  tragedy,	  ecstasy	  and	  doom	  move	  your	  paintings.	  	  Did	  you	  wonder	  why	  I	  got	  religious?	  	  Well,	  I	  passed	  by	  St	  Patrick’s	  Cathedral	  on	  Tuesday	  and	  was	  reminded	  of	  the	  sublime	  and	  your	  proclivity	  to	  be	  loyal	  to	  it.	  	  I	  wanted	  to	  know	  more	  about	  Rothko’s	  Chapel.	  	   I	  believe	  in	  your	  philosophy	  regarding	  viewer	  engagement.	  	  I	  understand	  it	  to	  mean	  that	  you’re	  engaging	  them	  not	  just	  on	  a	  visual	  plane	  but	  an	  emotional	  one.	  	  Maybe	  plane	  is	  the	  wrong	  word;	  perhaps	  spectrum	  is	  best	  because	  with	  the	  Rothko	  Chapel	  you	  seek	  to	  affect	  the	  viewer’s	  sentiment	  as	  well	  as	  their	  spirituality.	  	  I	  think	  I	  have	  been	  affected	  more	  emotionally	  than	  spiritually	  by	  your	  work.	  	  And	  I	  now	  know	  more	  than	  ever	  that	  I	  want	  to	  visit	  the	  chapel	  and	  feel	  and	  see	  for	  myself.	  	   I	  still	  do	  a	  lot	  of	  wondering	  and	  I	  guess	  that	  fits	  right	  in	  with	  your	  beliefs	  for	  the	  chapel	  of	  contemplation	  and	  reflection.	  	  Have	  you	  reflected	  on	  the	  chapel	  since	  its	  erection?	  	  You	  probably	  won’t	  say	  since	  you	  felt	  that	  
	   49	  
strongly	  about	  its	  design	  and	  its	  specificity,	  or	  you	  might	  just	  say	  its	  sublime.	  	  Hmmm.	  Sincerely,	  	  Silvestre	  Arenas	  Jr.	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April	  29,	  2012	  Dear	  Mr.	  Rothko:	  	   The	  semester	  is	  soon	  coming	  to	  a	  close	  and	  it	  has	  been	  very	  taxing	  but	  fun.	  	  The	  work	  I’ve	  done	  in	  my	  classes	  have	  been	  rewarding,	  learned	  and	  inspiring.	  	  It’s	  been	  great	  having	  the	  opportunity	  to	  choose	  what	  it	  is	  I	  want	  my	  projects	  to	  be.	  	  I’ve	  read	  in	  your	  book	  that	  the	  matter	  of	  choice	  is	  something	  you	  take	  very	  seriously.	  	  But	  should	  an	  artist	  truly	  starve	  before	  adhering	  to	  society’s	  stifling	  dogma?	  	  What	  is	  the	  good	  of	  accomplishing	  choice	  if	  in	  the	  end	  you	  are	  martyred?	  	  I	  understand,	  as	  you	  mentioned	  that	  the	  ancient	  artists	  of	  Egypt,	  India,	  Greece	  and	  Europe	  in	  general	  did	  not	  have	  the	  choices	  we	  artists	  have	  today.	  	  That	  you,	  having	  ridden	  on	  their	  shoulders	  do	  understand	  the	  sacrifices	  they’ve	  made	  in	  painting	  for	  a	  world	  whose	  establishment	  is	  at	  odds	  with	  dogma	  and	  choice.	  Do	  we	  have	  that	  same	  responsibility	  now?	  	  You	  said	  we	  as	  artists	  live	  in	  a	  world	  of	  “choice.”	  	  That	  the	  ancients	  worked	  under	  the	  dictum	  of	  the	  state	  and	  now	  the	  artist	  has	  the	  opportunity	  to	  paint	  truth.	  	  I	  agree	  it	  is	  my	  conscience	  that	  wants	  me	  to	  write	  the	  way	  I	  write.	  	  The	  way	  that	  I	  believe	  I	  should	  write	  is	  akin	  to	  what	  you	  say.	  	  But	  is	  my	  belief	  a	  modern	  one?	  	  Do	  I	  understand	  that	  freedom?	  Maybe	  I	  don’t.	  	  But	  most	  artists	  probably	  haven’t	  either.	  	  Sorry	  to	  invade	  your	  psyche,	  but	  I	  couldn’t	  help	  but	  to	  explore	  that	  idea.	  	  It’s	  a	  point	  you	  raise	  that	  on	  my	  own	  I	  wouldn’t	  have	  had	  a	  grain	  of	  inspiration	  to	  expound	  on	  mentally	  or	  artistically.	  	  So	  what	  should	  I	  do?	  	  Should	  I	  go	  out	  and	  spread	  the	  word	  to	  artists?	  	  Do	  you	  think	  they	  will	  listen?	  	  Did	  they	  listen	  to	  you	  then?	  	  I	  know	  you’re	  shaking	  your	  head,	  (SMH)	  at	  my	  naïveté	  LOL.	  	  But	  I	  do	  know	  one	  thing,	  the	  semester	  is	  almost	  over	  and	  my	  artistic	  brushfire	  just	  became	  a	  bonfire,	  thank	  you.	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The	  Dad	  Thing	  We	  share	  the	  slightly	  slanted	  eyes	  and	  the	  crooked	  Elvis,	  “Thank	  you	  very	  much”	  smile	  but	  beyond	  that,	  he	  is	  my	  	  dad,	  the	  birth	  certificate	  says	  so.	  	  Papi,	  that	  is	  what	  we	  called	  my	  dad,	  unless	  you	  were	  Mami.	  	  She	  taught	  me	  other	  names	  I	  could	  call	  him,	  even	  though	  she	  didn’t	  mean	  to.	  When	  he	  left?	  	  I	  don’t	  recall,	  but	  I	  knew	  he	  was	  gone.	  	  There	  was	  no	  one	  left	  to	  make	  sure	  that	  I	  obeyed	  Mami,	  except	  	  Mami.	  	  I	  would’ve	  hid	  in	  my	  Mami’s	  bata’s	  pocket	  but	  the	  nightgown	  would’ve	  torn	  and	  Mami	  would’ve	  been	  mad	  at	  me,	  again.	  	  I	  tried	  not	  to	  make	  her	  mad	  because	  she	  was	  already	  sad,	  Papi	  had	  left	  her	  with	  5	  of	  us.	  	  I	  didn’t	  know	  what	  to	  feel	  except,	  nothing.	  	  Nothing	  came	  out.	  	  And	  I	  had	  little	  memory	  of	  the	  family	  going	  out	  together.	  	  Together	  was	  something	  I	  learned	  when	  I	  was	  nine.	  	  Because	  I	  saw	  my	  friends’	  families	  out	  together.	  	  Later,	  when	  I	  was	  10	  years	  old,	  Papi	  tried	  to	  become	  a	  weekend	  dad.	  	  But	  I	  wasn’t	  always	  glad	  to	  see	  my	  weekend	  dad,	  neither	  was	  Mami.	  	  Especially	  Mami,	  since	  they	  weren’t	  a	  couple	  she	  felt	  there	  was	  no	  reason	  to	  fake	  being	  a	  family.	  	  And	  though	  later,	  he’d	  take	  us	  to	  the	  park	  and	  the	  beach,	  not	  being	  a	  family	  hurts.	  Of	  course,	  Mami	  wouldn’t	  go	  so	  how	  could	  we	  be	  a	  family?	  Papi	  was	  a	  little	  confused	  with	  the	  dad	  thing.	  	  Papi	  thought	  if	  he	  visited	  2	  times	  a	  month,	  gave	  me	  a	  $5	  allowance,	  $10	  when	  I	  hit	  13	  years	  old	  that	  equaled	  the	  dad	  thing.	  	  And	  that	  was	  wack,	  because	  Papi	  didn’t	  always	  get	  the	  dad	  thing.	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Working	  Man	  Ahh	  get’s	  paid,	  	  give	  your	  moms	  half	  my	  check,	  shower,	  then	  break.	  	  You	  ask	  me	  why	  don’t	  ah	  chill	  wit’cha?	  Your	  mom’s	  jealousy	  gives	  me	  headaches	  shii-­‐iit.	  	  But	  ah	  don’t	  lust	  after	  ALL	  women	  ya	  know?	  just	  the	  pretty,	  	  long-­‐haired,	  sexy	  and	  married	  ones.	  	  what	  else	  could	  ah	  do	  to	  stay	  sane?	  	  come	  home	  after	  work?	  	  Naahh	  man.	  Ah	  love	  my	  sweet	  Chivas	  and	  she	  loves	  me	  back,	  	   that	  sweet	  aroma	  and	  tangy	  taste,	  hmm.	  instant	  Utopia	  beats	  melancholia,	  real	  quick.	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But,	  ah	  didn’t	  mean	  to	  miss	  those	  days,	  the	  ones	  where	  you	  grew	  up,	  the	  ones	  where	  you	  called	  me	  Papi.	  	  You’re	  right.	  I	  can’t	  front	  son.	  	  	  Ah	  shoulda	  hung	  around.	  Ah	  punked	  out	  man.	  But	  ah	  still	  love	  you.	  	  Don’t	  be	  mad.	  Damn!	  	  you	  taller	  than	  me	  now	  shit.	  Don’t	  call	  me	  Rick,	  I’m	  still	  ya	  Papi,	  	  right?	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The	  Pool	  Saturday,	  July	  9th	  8:32	  am	  I	  have	  been	  pulling	  my	  curly	  ‘fro	  about	  this	  one	  too	  much;	  it’s	  starting	  to	  get	  nappy.	  	  I	  just	  have	  to	  tell	  him	  man.	  	  I	  gotta	  have	  that	  bike,	  the	  red	  MDX	  with	  white	  racing	  stripes.	  	  But	  I	  have	  to	  ask	  dear	  old	  absent	  Pop.	  	  That	  means	  I	  have	  to	  call	  him	  from	  our	  yellow	  rotary	  phone	  and	  say	  “bendicion”	  and	  	  	  	  	  	  	  	  	  “te	  quiero	  mucho,”	  Yuk!	  	  It	  can’t	  be	  that	  bad	  can	  it?	  	  Well	  Gene,	  Edward	  	  	  	  	  	  	  and	  Tony	  have	  their	  bikes.	  	  Tony	  has	  a	  freakin’	  silver	  Mongoose,	  that	  shit	  	  	  	  	  	  	  is	  fucken	  awesome!	  	  It’s	  so	  light;	  it	  feels	  like	  you’re	  riding	  a	  flying	  carpet,	  or	  even	  a	  silver	  bullet	  man.	  	  I	  know	  Pop	  can’t	  afford	  it.	  	  But	  maybe,	  maybe,	  just	  maybe	  if	  I	  begged	  hard	  enough,	  cried	  loud	  enough	  or	  even	  told	  him	  I’d	  refuse	  my	  allowance,	  he’d	  say	  yes	  and	  buy	  me	  the	  three	  speed	  MDX!	  	  Shit!	  	  I	  knew	  it;	  I	  should’ve	  just	  cannonballed	  at	  the	  pool.	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Model	  Papi	  I	  said,	  “Papi	  no	  te	  valle.	  	  Papi	  por	  favor.	  But	  Papi	  didn’t	  care.	  	  Papi	  had	  to	  go.	  	  	  The	  soul	  reason	  I’d	  awake	  crusty-­‐eyed	  Papi	  was	  the	  star	  of	  our	  familial	  divides,	  But	  I	  didn’t	  want	  my	  Papi	  to	  go	  away	  What	  could	  a	  kid	  do,	  what	  could	  I	  say?	  	  Being	  only	  five	  I	  didn’t	  understand	  Papi	  was	  my	  one	  and	  only	  Superman,	  My	  hero,	  my	  idol,	  my	  strongest	  of	  all	  “why’d	  you	  receive	  her	  late	  night	  calls?”	  	  Mami	  eavesdropped	  on	  the	  kitchen	  phone	  heard	  Alice	  say,	  “I’m	  naked	  and	  alone.”	  Mami	  asked	  me	  if	  we	  took	  the	  corner	  bus	  but	  I	  didn’t	  know	  Mami	  would	  follow	  us.	  	  Did	  I	  tell	  Mami	  Alice’s	  home	  address?	  Or	  how	  Alice	  said,	  “Damelo	  Papi	  yes!”	  Mami	  called	  her	  Puta,	  not	  Alice	  Vega,	  said	  “Te	  voy	  a	  meter	  una	  fo-­‐kin	  pela.”	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Mami	  wore	  Converse,	  set	  to	  kick	  her	  ass	  	  but	  you	  blocked	  her	  way,	  she	  couldn’t	  pass.	  You	  were	  my	  model,	  what	  a	  man	  was	  to	  be	  what	  a	  sorry	  excuse,	  muchas	  gracias	  Papi.	  	  Left	  all	  alone,	  you	  call	  and	  talk	  about	  nada	  you	  heard	  we’re	  having	  a	  baby	  now	  I’ll	  be	  	  Papa.	  	  Never	  the	  wiser;	  but	  ever	  the	  romancer	  your	  new	  life	  partner,	  pancreatic	  cancer.	  	  Do	  I	  have	  regrets?	  	  Maybe	  one	  to	  say,	  you	  won’t	  be	  “abuelo”	  to	  little	  André.	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God’s	  Conviction	  On	  the	  table,	  Pilones	  y	  Dulce	  Coco,	  Puerto	  Rican	  confections.	  The	  kitchen’s	  noise	  was	  my	  sisters	  having	  a	  conversation.	  amid	  music	  my	  cousins	  danced,	  the	  turkey	  lay	  at	  attention.	  	  I	  didn’t	  hear	  my	  cell	  phone	  ring	  and	  barely	  felt	  its	  vibration,	  covered	  my	  left	  ear	  heard	  with	  my	  right,	  less	  an	  interruption.	  	  	  	  	  I	  listened	  to	  the	  doctor	  state	  his	  long	  name,	  plus	  intentions.	  	  He	  explained	  the	  nature	  and	  condition	  of	  my	  Papi’s	  situation,	  it	  was	  death,	  Your	  father	  has	  cancer,	  malignant	  manifestation.	  The	  doctor’s	  voice	  faded,	  Fly	  with	  Elmo	  a	  fleeting	  diversion.	  	  I	  took	  a	  deep	  breath;	  looked	  up,	  shouted	  NO,	  in	  devastation,	  my	  heart	  ached,	  knees	  shook,	  my	  eyes,	  told	  a	  tearful	  mention.	  His	  final	  rejoice,	  Chivas	  Regal,	  ignoring	  God’s	  conviction.	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Junco’s	  Bar	  He	  grew	  up	  amongst	  palm	  trees,	  beaches	  and	  Puerto	  Rican	  hobos.	  Sunday	  afternoons	  spent	  playing	  little	  league	  baseball	  year	  round.	  	  He	  pitched,	  played	  catcher	  He	  hit	  like	  joltin’	  Joe,	  he	  said	  and	  pitched	  like	  Lefty	  G.	  	  He	  lived	  hard	  and	  fast	  throwing	  a	  baseball	  between	  chasing	  girls	  in	  Guánica,	  a	  balmy	  New	  York	  microcosm,	  all	  knew	  him	  good	  and	  bad.	  	  He,	  reserved	  yet	  strong	  	  dad	  loved	  him	  like	  a	  stepchild	  forced	  him	  to	  move	  on.	  	  His	  dad	  was	  as	  mean	  as	  a	  cracked	  cow	  whip	  dipped	  in	  cold	  water.	  Papi,	  a	  teenaged	  Richard	  Burton	  look-­‐alike,	  grease	  slick	  and	  smart.	  	  Papi	  pulled	  out	  the	  weeds	  led	  cows	  and	  sheep	  to	  pasture.	  Beat,	  he	  moved	  to	  New	  York	  	  He	  made	  a	  family	  in	  East	  Harlem,	  grew	  them	  up	  in	  the	  South	  Bronx,	  then	  aged	  in	  Junco’s	  bar,	  his	  life	  suspended	  in	  whiskey.	  	  Black	  winter	  hair	  crowns	  pea-­‐hazel	  eyes,	  pale	  wrinkled	  face	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firm	  like	  an	  owl’s	  glare.	  	  They	  met	  at	  High	  Noon.	  	  Pop	  vs.	  death,	  steely	  eyes	  vs.	  the	  reaper	  and	  glare	  vs.	  stare.	  	  Who	  was	  the	  chicken?	  	  Papi	  dropped	  6	  feet	  deeper.	  	  	  Black	  blossomed	  inside	  him	  flowering	  end-­‐of-­‐years,	  a	  Borinqueño’s	  death.	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November	  23,	  2012	  Dear	  Papi:	  I	  didn’t	  know	  what	  to	  say	  to	  you	  today.	  	  I’m	  glad	  you	  weren’t	  sharing	  Thanksgiving	  Day	  with	  us;	  you	  didn’t	  deserve	  to	  see	  me	  cry.	  	  I	  always	  believed	  other	  people	  died	  of	  cancer;	  you	  became	  one	  of	  those	  other	  people	  that	  night.	  	  I	  remember	  the	  oncologist’s	  voice	  echoing	  in	  my	  ear	  and	  when	  he	  said	  cancer,	  I	  went	  deaf.	  	  For	  a	  second	  or	  two,	  I	  went	  deaf.	  	  I	  was	  standing	  at	  the	  Thanksgiving	  Day	  dinner	  table	  surrounded	  by	  a	  baked	  turkey,	  succulent	  pernir	  and	  Dulce	  de	  Coco	  and	  they	  all	  seemed	  to	  shine	  like	  plastic	  props.	  Like	  I	  was	  just	  propped	  up	  there,	  standing	  in	  front	  of	  Mami,	  my	  brothers	  and	  sisters.	  	  A	  cardboard	  cutout	  complete	  with	  a	  kickstand,	  hand	  over	  mouth	  in	  disbelief.	  	  There	  was	  no	  relief.	  	  I	  turned	  away	  from	  the	  phone	  in	  my	  hand	  and	  ran	  to	  Mami’s	  room.	  	  You	  would’ve	  thought	  I	  was	  dramatic,	  maybe	  I	  was.	  	  You	  probably	  would’ve	  curved	  your	  lip	  like	  Elvis	  and	  told	  me,	  “Don’t	  worr	  about	  it.”	  	  And	  I	  would’ve	  had	  to	  hold	  back	  my	  tears	  and	  anger.	  Why	  should	  I	  be	  angry	  right?	  	  It	  didn’t	  seem	  to	  bother	  you	  when	  I	  told	  you	  the	  next	  day.	  	  That	  angered	  me	  more,	  like	  you	  didn’t	  care	  about	  dying.	  	  You	  always	  said	  you	  weren’t	  afraid	  of	  dying.	  	  Everybody	  says	  that,	  even	  John	  Wayne	  made	  it	  seem	  like	  a	  badge	  of	  honor.	  	  I	  bet	  that’s	  why	  you	  like	  his	  movies.	  	  I	  never	  felt	  that	  way	  and	  you	  always	  made	  me	  feel	  like	  grieving	  was	  weak.	  	  Emotions	  are	  diseases	  that	  collapse	  the	  strong	  of	  heart.	  	  Strong.	  	  That’s	  such	  a	  relative	  word.	  	  A	  spider	  web	  is	  strong.	  	  But	  dying,	  that’s	  for	  the	  weak.	  So	  we	  had	  “the	  talk”	  and	  frankly	  you	  made	  it	  easy	  for	  me,	  not	  to	  care.	  	  I	  never	  thought	  I	  could	  feel	  that	  way	  about	  you	  dying.	  	  Its	  one	  of	  those	  things	  I	  wonder	  about	  myself	  today.	  	  Am	  I	  like	  you?	  	  Does	  that	  make	  me	  strong	  Papi?	  Yours	  truly,	  Silvestre	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December	  31,	  2012	  Dear	  Papi:	  Today,	  I	  wasn’t	  gonna	  call	  you,	  Cancer	  or	  no	  Cancer.	  	  You	  missed	  plenty	  of	  my	  days.	  	  Looking	  back	  as	  a	  kid,	  I	  can’t	  remember	  the	  last	  time	  you	  bought	  me	  a	  cake	  or	  celebrated	  with	  me,	  just	  you	  and	  I,	  that	  would’ve	  been	  enough.	  	  It’s	  a	  special	  day	  though,	  it’s	  New	  Year’s	  Eve	  and	  we’re	  gonna	  celebrate	  tonight.	  	  What’s	  funny	  is	  that	  I	  usually	  call	  you	  about	  two	  or	  three	  o’clock	  and	  you	  sound	  like	  you	  already	  dropped	  a	  few	  Chivas	  shots.	  I	  don’t	  even	  know	  why	  I’m	  writing	  these	  letters,	  I’m	  never	  gonna	  mail	  ‘em	  to	  you.	  	  And	  whose	  gonna	  read	  them	  anyway?	  	  Besides,	  I	  hate	  to	  dwell	  when	  it	  comes	  to	  you	  because	  it’s	  like	  I’m	  a	  kid	  again,	  and	  you’re	  letting	  me	  down,	  again.	  	  I	  remember	  when	  we	  lived	  on	  137th	  street,	  when	  I	  was	  a	  fourteen	  and	  I	  used	  to	  dread	  you	  coming	  home.	  	  I	  knew	  you	  were	  gonna	  be	  drunk.	  	  The	  only	  question	  was;	  would	  I	  have	  to	  pick	  you	  up	  at	  Junco’s	  Bar?	  	  Or	  would	  you	  be	  able	  to	  walk	  back	  home	  from	  Junco’s,	  a	  fifth	  of	  Chivas	  in	  your	  right	  hand	  and	  a	  cane-­‐umbrella	  in	  your	  left	  hand	  zig	  zagging	  up	  the	  street?	  Every	  teenage	  year,	  on	  this	  day	  I	  was	  scared	  because	  when	  you	  got	  drunk	  you	  argued	  and	  then	  you	  wanted	  to	  pick	  on	  Mami.	  	  You	  walked	  through	  the	  door	  like	  you	  still	  had	  authority	  at	  home.	  	  Dark	  shades,	  black	  raincoat,	  white	  tie	  with	  shiny	  white	  shoes	  and	  a	  black	  suit.	  	  Come	  to	  think	  of	  it	  we	  should’ve	  been	  mourning,	  because	  every	  New	  Year’s	  Eve	  that	  you	  came	  over	  a	  pall	  of	  misery	  swept	  through	  our	  apartment.	  	  You	  wanted	  us	  to	  celebrate	  your	  birthday	  with	  you,	  after	  all	  the	  shit	  you	  put	  us	  through,	  year	  after	  year	  after…	  	  It’s	  like	  they	  say,	  some	  people	  just	  don’t	  get	  it.	  	  No	  one	  wanted	  your	  drunkass	  company.	  	  And	  you	  actually	  thought	  we	  were	  sharing	  the	  joy	  of	  your	  birthday	  with	  you	  when	  you	  gave	  us	  shots.	  	  And	  still,	  I	  remember	  that	  first	  shot	  you	  gave	  me,	  It	  burned	  my	  lips.	  	  But	  you	  said	  I	  had	  become	  a	  man.	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I	  didn’t	  understand	  what	  that	  meant,	  but	  you	  gave	  me	  that	  Elvis	  lip-­‐curled	  smile	  and	  started	  treating	  me	  differently,	  after	  you	  noticed	  the	  blonde	  peach	  fuzz	  shining	  from	  above	  my	  lips.	  I	  always	  wondered	  when	  I	  had	  a	  son	  if	  that’s	  how	  I’d	  define	  his	  ascension	  to	  puberty,	  nah.	  	  But	  you	  continued	  giving	  me	  shots	  and	  how	  many	  kids	  could	  say	  they	  had	  their	  first	  shot	  with	  their	  Papi?	  	  I	  thought	  I	  was	  cool	  and	  I	  had	  barely	  had	  a	  dozen	  birthdays.	  	  Now,	  and	  then	  I	  like	  to	  have	  a	  shot	  when	  we	  go	  out	  to	  eat,	  but	  I	  still	  don’t	  how	  you	  could	  down	  a	  fifth	  of	  Chivas.	  I	  guess	  you	  needed	  to	  dull	  the	  pain	  from	  all	  the	  stupid	  fucken	  mistakes	  you	  made.	  	  And	  I	  guess	  you	  knew	  you	  were	  gonna	  keep	  on	  making	  them	  so	  might	  as	  well	  play	  some	  Mexican	  baladas,	  depress	  the	  Hell	  out	  of	  everyone	  else	  too;	  while	  doing	  your	  drunken	  swivel	  dance	  in	  front	  of	  our	  Cherry	  wood	  8-­‐track	  player.	  	  Those	  were	  the	  days	  right	  Papi?	  Yours	  truly,	  Silvestre	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February	  15,	  2013	  Dear	  Papi:	  I	  look	  at	  other	  people	  and	  I	  see	  how	  they	  like	  to	  use	  the	  word	  perfect,	  there’s	  no	  such	  thing	  yet	  we	  have	  this	  dog-­‐chasing-­‐tail	  relationship	  with	  it.	  	  It’s	  like	  when	  I	  wanted	  us	  to	  be	  a	  family,	  when	  I	  realized	  that	  we	  weren’t.	  	  I	  mean	  I	  wasn’t	  the	  only	  kid	  on	  Brown	  Place	  living	  with	  just	  one	  parent.	  	  But	  to	  me,	  having	  two	  parents	  that	  was	  perfect,	  a	  perfect	  family	  and	  families	  did	  things	  together.	  	  You	  know,	  the	  things	  WE	  didn’t	  do.	  	  Like	  go	  to	  the	  beach,	  the	  movies	  or	  have	  dinner	  at	  a	  restaurant.	  The	  first	  time	  we	  had	  dinner	  in	  a	  restaurant	  as	  a	  family,	  I	  was	  an	  adult,	  you	  weren’t	  there	  and	  we	  were	  celebrating	  an	  engagement	  of	  one	  of	  my	  nieces.	  	  That	  was	  fun;	  it	  was	  the	  kind	  of	  fun	  that	  as	  a	  kid	  I	  saw	  my	  friends	  have.	  	  Not	  all	  of	  them	  of	  course,	  but	  our	  neighbors	  did,	  because	  John	  had	  two	  parents	  at	  home.	  But	  we	  didn’t	  have	  to	  have	  two	  parents	  at	  home;	  you	  could’ve	  been	  civil	  with	  Mami	  and	  taken	  just	  us,	  the	  kids,	  to	  dinner.	  	  Mami	  would’ve	  appreciated	  that	  I’m	  sure,	  but	  more	  importantly	  we	  could’ve	  spent	  time	  together,	  time	  that	  you	  let	  slip	  by	  like	  a	  shot	  smoothly	  sliding	  down	  your	  throat.	  	  That’s	  why	  I	  spent	  some	  of	  my	  teenage	  summers	  away	  from	  home,	  down	  in	  Brooklyn	  with	  my	  cousins.	  Spending	  time	  in	  Brooklyn	  was	  great.	  	  My	  uncle	  Wilson	  wasn’t	  perfect,	  but	  at	  least	  he	  knew	  the	  importance	  of	  spending	  time	  with	  his	  kids.	  	  I	  loved	  taking	  the	  L	  train	  down	  to	  Halsey	  Street	  and	  walking	  those	  three	  or	  four	  blocks	  down	  to	  my	  Tia	  Beatriz’	  house.	  	  Two	  of	  my	  cousins	  and	  I	  were	  about	  the	  same	  age,	  Peter	  and	  Edna	  so	  we	  had	  a	  lot	  in	  common	  like	  music,	  movies	  and	  laughing.	  We	  just	  couldn’t	  stop	  laughing	  wherever	  we	  went	  and	  we	  went	  everywhere	  the	  beach,	  dinner	  and	  Coney	  Island.	  	  I	  remember	  you	  took	  us	  a	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couple	  of	  times	  to	  Coney	  Island	  too.	  	  But	  you	  were	  always	  dressed	  in	  shiny	  shoes	  white	  shoes,	  dress	  slacks	  and	  a	  guayabera.	  	  This	  is	  an	  amusement	  park,	  why	  were	  you	  dressed	  to	  go	  to	  a	  nightclub?	  You	  didn’t	  join	  in	  the	  fun	  with	  us.	  	  My	  brothers	  and	  sisters	  got	  on	  the	  rides	  ate	  the	  ice	  cream	  and	  shot	  the	  air	  rifles	  to	  win	  prizes.	  	  Sometimes	  you	  had	  ice	  cream	  but,	  for	  the	  most	  part	  I	  remember	  you	  saying,	  “Vaya,	  yo	  me	  voy	  a	  quedar	  sentado	  aqui.”	  	  You	  wouldn’t	  get	  on	  the	  rides	  with	  us.	  	  Why	  would	  you,	  Lord	  knows	  you	  didn’t	  want	  to	  stain	  that	  white	  guayabera	  and	  disappoint	  the	  ladies.	  	  But	  disappoint	  us,	  no	  problem.	  I	  wonder	  to	  myself,	  sometimes,	  if	  you’re	  disappointed,	  disappointed	  with	  yourself	  for	  not	  spending	  more	  time	  with	  us.	  Regards,	  Silvestre	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June	  23,	  2013	  Dear	  Papi:	  Now	  that	  my	  son	  was	  born	  I	  couldn’t	  imagine	  not	  being	  more	  involved	  in	  his	  life.	  	  I’ll	  always	  want	  him	  to	  know	  that	  I’ll	  be	  here	  for	  him,	  with	  him	  and	  to	  protect	  him.	  	  I	  don’t	  want	  him	  to	  think	  otherwise.	  	  I	  couldn’t	  bare	  it.	  	  Marriage	  is	  not	  the	  antidote	  to	  fatherhood	  and	  I’m	  not	  a	  preacher,	  but	  you’ve	  heard	  it	  a	  million	  times,	  your	  child	  asked	  not	  to	  be	  brought	  into	  this	  world.	  We	  wanted	  to	  bring	  him	  into	  this	  world	  as	  parents	  because	  we	  want	  to	  raise	  him.	  	  I	  want	  him	  to	  know	  that	  he	  will	  not	  be	  forgotten,	  neglected	  or	  abandoned,	  no	  matter	  where	  I	  am.	  	  He’ll	  always	  be	  able	  to	  count	  on	  me	  for	  emotional	  and	  monetary	  support,	  in	  that	  order.	  It’s	  when	  I’ve	  had	  time	  to	  reflect	  more	  on	  my	  life	  as	  a	  dad	  that	  I	  wonder	  why	  you	  couldn’t	  be	  a	  better	  one	  Papi.	  	  I	  look	  back	  and	  I	  think,	  maybe	  you	  were	  the	  one	  who	  was	  weak.	  	  	  Have	  you	  ever	  thought	  about	  that?	  Anyone	  can	  be	  a	  father,	  but	  it	  takes	  effort	  to	  be	  a	  dad,	  regardless	  of	  how	  you	  felt	  about	  Mami.	  	  I	  understand	  some	  things	  now	  like,	  maybe	  you	  didn’t	  want	  to	  be	  around	  Mami.	  	  But	  should	  your	  children	  have	  been	  included	  in	  that	  equation?	  Hey,	  maybe	  you	  felt	  that	  you	  missed	  out	  on	  some	  of	  those	  fun	  bachelor	  years	  and	  you	  wanted	  to	  see	  if	  you	  could	  recoup	  the	  time	  you	  lost.	  	  But	  you	  see,	  you	  can’t	  regain	  the	  time	  you’ve	  lost,	  ever.	  	  Having	  said	  that	  I	  can’t	  get	  back	  that	  time	  you	  should’ve	  shared	  with	  us	  as	  kids.	  	  The	  family	  dinners,	  playing	  catch	  in	  the	  park	  and	  just	  getting	  a	  nuggy	  from	  you,	  all	  that	  would’ve	  been	  great,	  but	  its	  lost.	  Reflecting	  on	  that	  I	  understand,	  especially	  now	  that	  I	  have	  my	  son	  that	  I	  have	  to	  let	  you	  go.	  	  You	  might	  hold	  me	  back	  from	  enjoying	  the	  fun	  times	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with	  my	  son	  if	  I	  dwell	  on	  you.	  	  And	  I	  know	  that’s	  one	  dynasty	  that	  will	  not	  continue	  in	  my	  family.	  	  Mi	  familia,	  it	  has	  a	  nice	  ring	  to	  it.	  Tu	  hijo,	  Silvestre	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  
